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ҒАРБ ВА ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ СТРАТЕГЕМАЛАР
ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ
Давлатжон Ўринбоев
Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада стратегемалар назарияси, уларнинг пайдо бўлиши, давлат
ва жамиятни идора этиш, барқарор ривожланишида тутган ўрни тўғрисида Ғарб ва Шарқ
мутафаккирларининг қарашлари баён этилган.
Калит сўзлар: Стратегема, стратегемалар назарияси, замонавий стратегеология,
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Key words: Strategy, strategic Nazariyas, Zonaviah strategology, Shartiarikh, Temur
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Илм-фанда стратегемалар назарияси тарихи ҳам Қадимги Хитой
мутафаккирлари Лао-цзи, Конфуций, Мэн-цзи ва бошқалармероси билан
боғланади. Гарчанд Хитой тилида “Стратегема” тушунчаси йўқ бўлсада, уни хитойча
“цзи” иборасида назарда тутилган мазмун тўғри ифодалайди, деб ҳисобланади.Бу
борада Қадимги Хитой мутафаккири Лао-цзи қарашлари асосида шаклланган дао
фалсафаси стратегемли фикрлашнинг ёрқин намунасидир.
Бу йўналишдаги билимларнинг бошқа Ғарб ва Шарқ мамлакатлари ўтмиши
билан боғлиқ илдизлари мавжудлиги ҳам инкор этилмайди.
Баъзи мутахассислар таъкидлаганидек, ислом оламида ҳам стратагемаларга
эътибор қаратилган ва ўрганилган. Хусусан, XII асрда сицилиялик араб олими ибн
Зафарнинг стратегемаларга доир асари Майкл Амари томонидан “Solwan or Waters
of Comfort” (“Сокинлик ёки таскин сувлари”) сарлавҳаси остида инглиз тилига
таржима қилинган. Макиавеллидан 100 йил олдин араб тилида номаълум муаллиф
томонидан ёзилган “Рақоиқ ул-ҳилал фи дақоиқ ул-ҳиял” (“Уддабурон
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ҳийлаларнинг юпқа матосидан тўқилган ёпинчиқ”) асари пайдо бўлган ва бу асар
1976 йилда француз тилига таржима қилиниб нашр этилган.
Шу қаторда мусулмон ҳуқуқи ва амалиётининг бир қисмини ташкил қилувчи
фиқҳга доир стратегемалар ҳам мавжуд. 1946 йил Қоҳирада Абдуссалом
Диҳнийнинг “Ал-ҳиял фил-муомалат ал-малийя” (“Мулкий муносабатлардаги
ҳийлалар”), 1974 йилда Муҳаммад Абдулваҳҳоб Бухайрийнинг “Ал-ҳиял фишшариат ал-исламия” (“Ислом ҳуқуқидаги ҳийлалар”), 1983 йилда Тунисда
Муҳаммад ибн Иброҳимнинг “Ал-ҳиял ал-маҳзур минҳа вал-масру” (“Рухсат этилган
ва этилмаган ҳийлалар”) асарлари чоп этилган.[1]
Шарқ тарихи ва жаҳон сиёсатшунослигида ўчмас из қолдирган
салжуқийларнинг доно вазири Абу Али Ҳасан ибн Али Тусий Низомулмулк (10181092) томонидан 1091 йилда ёзилган “Сиёсатнома” ёки “Сияр ул-мулук”
(“Подшоҳлар турмуши”) асари ҳам муҳим манбалардан биридир.
Салжуқийларнинг сиёсий дастури сифатида баҳоланган ушбу асарнинг
асосий стратегиялари шундан иборатки, муаллиф марказий ҳокимиятни
мустаҳкамлашга, шоҳ ва ҳокимларни адлу инсофга, сулҳ ва мурувватга, давлатни
оқилона бошқариб қатьий қоида ва тартиб ўрнатишга, амалдорларни виждонли,
пок, ҳалол ва имонли бўлишга, мамлакат ободонлиги, унинг аҳли фаровонлиги,
тинчлиги ва тотувлигини таъминлаш учун ҳаракат қилишга даъват этади.
Давлатни идора этишда амалдорлар катта ўрин тутишини яхши тушунган
муаллиф уларни тўғри танлаб, жой-жойига қўйишни, ҳар бирига лойиқ амал бериб,
асосий мақсад йўлида тарбия қилишни муҳим бир талаб деб билади. Ҳар қайси
амалдорни тарбиялашга кўп вақт кетиши ва бу мушкул иш эканини тушунтириб,
ҳокимларга қўл остидагиларни эҳтиёт қилишни маслаҳат беради. Амалдорларни
тўғри танлаб, уларга қўлларидан келадиган ишлар ва вазифаларни топшириш, бир
кишига бир амал бериб, ундан итоат ва ижро фазилатини кутиш давлат
бошқарувининг асосий талабларидандир. Ҳар бир ишда амалдорлар маслаҳат
билан иш кўришлари лозим. Муаллиф шоҳ ҳаёт тажрибасига эга бўлган, жаҳон
кезган оқсоқоллар, олиму мўътабар кишилар билан маслаҳатлашиб иш тутиши
тарафдоридир.
Асардаги эътиборга молик стратегиялардан бири шуки, давлатда марказий
ҳокимият жуда ҳам кучли бўлиши лозим, шундагина давлатда тинчлик ва адолат
барқарор бўлади, раият ўз мақсадига ета олади, жамият сулҳ ва адолатда,
мурувватда яшайди. Бундаги асосий стратегема шуки: “Марказлашган давлат ягона
бир стратегияга эга бўлмаса, ҳар хил стратегия ва фикрлар тарафдорлари ҳокимият
учун курашадилар, бу эса кўплаб қон тўкишлар ва зулму ситамларга сабаб бўлиши
мумкин.”2
Амир Темурга нисбат бериладиган ва халқимизга хос кўплаб маънавий
тамойиллар акс этган тарихий-сиёсий рисола “Темур тузуклари” асари ҳам
замонавий стратегеологиянинг муҳим манбаларидан биридир. Ушбу рисола XIV-XV
асрлар тарихига оид қимматли манба бўлиб, унда Амир Темурнинг
Мовароуннаҳрни мўғуллардан ҳалос қилиши, ҳокимиятни қўлга киритиши,
мустақил ва марказлашган давлат тузиши ҳамда Соҳибқирон олиб борган фаолият
ҳақида сўз юритилади. “Темур тузуклари” она тилимизда ёзилган, кейинчалик
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бошқа тилларга, хусусан, форс тилига ўгирилган, яна бошқа кўп тилларга, хусусан,
француз, инглиз, урду ва рус тилларига таржима қилинган. Унинг нусхалари
жаҳоннинг кўпгина кутубхоналарида сақланади.
“Темур тузуклари” да буюк Соҳибқироннинг кучли марказлашган давлат тузиш
ва миллий давлатчиликни тиклаш борасидаги фаолияти ҳақида муфассал сўз
юритилади. “Темур тузуклари”да ёзилишича, Амир Темур салтанатни бошқаришда
12 та қоидага асосланган. Давлатни бошқаришда у ислом дини ва шариатга, адолат,
инсоф ва ҳақиқатга таянади, турли табақа ва тоифага мансуб кишиларни тенг кўриб,
қилган хизматига қараб, уларнинг ҳурматини жойига қўяди. Энг аввало, олиму
фузало, саййидлар, шайхлар ва фозилларга таянади, уларни ўзининг энг яқин
маслаҳатгўйи, деб билади.
“Темур тузуклари”да, айниқса, фуқароларнинг шариатга ва қонун-қоидаларга
сўзсиз бўйсуниши лозимлиги масаласига катта эътибор берилади. Амир Темур
ҳукмронлиги даврида ҳар бир вилоятда қозилар қонунларнинг тўла амал
қилиниши, тинчлик ва осойишталик ҳукм суришини қаттиқ назорат қилиб
турганлар,
тартиббузарларни
жазолаганлар.
“Темур
тузуклари”
да
юқоридагилардан ташқари, сипоҳийлар ва аскарларни сақлаш, уларга озиқ-овқат,
маош тўлаш қоидаси, вазирлар ва уларнинг вазифалари, амирлар, сипоҳлар ва
бошқаларни тақдирлаш тартиблари, уларнинг бир-бирига муомаласи, бошқа
ижтимоий-сиёсий ва ҳарбий масалалар бўйича муфассал маълумот берилади.3
“Темур тузуклари”даги ушбу фикрлар ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини
йўқотмаган. Улардан давлат ва жамиятимиз қурилишини такомиллаштиришда
фойдаланилмоқда.
“Темур тузуклари”дан кейин ёзилган Мирзо Улуғбекнинг “Тўрт улус тарихи”,
Бобурнинг “Бобурнома”, Абулғозий Баҳодирхоннинг “Шажараи турк”, Ахмад
Донишнинг “Наводир ул-вақое” каби асарларида ҳам бизнинг мавзуимиз учун
қимматли фикрлар борлигини алоҳида қайд этиш лозим.
Ғарб мамлакатларида ҳам замонавий стратегемалар назариясининг назарий
асосларини таҳлил қилиш учун илмий манбалар яратилгани маълум. Қадимги Рим
давлат арбоби Секст Юлий Фронтин (30-103 йил) томонидан ёзилган “Stratеgematon”
асари, Қадимги Юнон файласуфи Платон (мил.ав. 427—347) қаламига мансуб
“Давлат”, “Қонунлар”, “Сиёсат”, унинг шогирди томонидан ёзилган “Сиёсат” номли
туркум рисолалар каби ижтимоий-сиёсий масалаларга бағишланган асарлар ҳам
бугунги кундаги стратегамалар назарияси учун муҳим манбалар бўлиб ҳисобланади.
Хусусан, Платон ўз асарларида давлат ва уни бошқариш услублари тўғрисида
фикр юритар экан, уларни шаклига қараб олигархия, демократия, тирания,
теократияга бўлади. Платон аристократик давлат тарафдори эди. У мукаммал
давлат тўғрисидаги утопик-хаёлий қарашларини баён этади. Алломанинг бу
йўналишдаги энг асосий стратегемалари “Давлатни ақлли, ишбилармон, доно,
қобилиятли кишилар идора қилиши керак” ва “Мукаммал давлатнинг муҳим
хусусияти адолат қонун-қоидаларига амал қилишдир.” Ниҳоятда теран ақл эгаси
бўлган аллома ўзи орзу қилган ва асарларида акс эттирган идеал давлатнинг
воқеликка айланиши қийинлигини яхши тушунган ва қариган чоғида бу ҳақдаги
“Давлат” ҳамда “Қонунлар” каби китобларини “Амалга ошмайдиган афсоналар
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ҳақидаги асарлар” дея киноя қилган. Бироқ Платон асарларининг бу соҳадаги
ижобий томонлари шундаки, аллома қадим замондаёқ ҳар бир шахсни жамиятга,
индивид ва давлатнинг бир-бирига боғлиқ эканлигини англаган, идеал давлатнинг
шакли-шамойили, мазмун-моҳияти ва тамойиллари қандай бўлиши лозимлигини,
содда тарзда бўлса-да, ифодалай олган. Унинг ижтимоий-сиёсий қарашлари,
нафақат, қадимги Юнонистон ва Рим, балки кейинги асрларда ҳам шу соҳадаги
ғоялар такомилига катта таъсир кўрсатган.
Қадимги замоннинг буюк мутафаккирлардан бири, антик даврдаги Юнон
фалсафаси ва илм-фани тараққиётида янги даврни яратган аллома Арасту (мил. авв.
384-322 йиллар) томонидан ёзилган “Сиёсат” номли туркум рисолалар ҳам
замонавий “Стратегемалар назарияси”нинг муҳим манбаларидан ҳисобланади.
Асарда 158 та Юнон полисларининг конституцияларини таърифлаш баробарида,
аллома ўз даври ва унгача бўлган сиёсий тизимларнинг назарияларини,
шаклларини танқидий ўрганган, сиёсатнинг мазмун-моҳияти, намоён бўлиш
хусусиятлари, давлатларнинг вужудга келиши, турли хил кўринишлари, идеал
давлат лойиҳаси ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини баён қилган.
Аллома фикрича, қонун ҳукмронлик қилмаган ерда сиёсий тизим йўқ.
Лекин шунга интилиш керакки, қонунлар ўзгаравермасин. Чунки давлатда қонун
бўйсунишига мажбур этадиган қонун кучидан бошқа куч йўқ. Фақат урф-одат
қонунга бўйсунмайди, у узоқ вақт давомида шаклланади. Арастуга кўра, давлатнинг
вазифаси ва мақсади оилаларга ва шунингдек, бир қанча авлодларга бахтли ҳаёт
яратишдан иборат. Давлат тенг ҳуқуқли кишилар жамияти бўлиб, ҳаётнинг энг
мукаммал шакли ва у энг олий фаровонликка ҳамда умумий адолатга хизмат
қилиши лозим. Арасту идеал адолатни умумий бахт-саодат деб билади.
Бу соҳада аллома учун асосий стратегемалар қуйидагилардир: “Адолат
сиёсатнинг мақсадидир”, “Адолат умумий бахт-саодат калитидир”, “Тенг
адолатлилик бутун давлатга фойдали бўлиши билан бирга, унинг барча
фуқароларига ҳам фойда келтиради”, “Платон менинг дўстим, аммо қонун
дўстликдан устун туради”.
Арастунинг бундай қарашлари, идеал давлат тўғрисидаги ғоялари катта
стратегик қимматга эга. Унинг ижтимоий-сиёсий қарашлари, нафақат қадимги
Юнон жамияти учун муҳим аҳамиятга эга бўлди, улар фақатгина ўз замондошлари
томонидан ривожлантирибгина қолмай, балки бутун дунё, хусусан осиёлик
мутафаккирларнинг идеал давлат ва фозил кишилар тўғрисидаги қарашларига ҳам
катта таъсир кўрсатган.
Италия сиёсатшуноси Никколо Макиавеллининг (1469- 1527) асосий асари,
1513 йилда чоп этилган “Давлатпаноҳ» асари Европа уйғониш даври ижтимоийфалсафий ва сиёсий тафаккури тарихида илк бор марказлашган давлат ғояси ҳамда
унга асос бўлган стратегик тамойиллар асослаб берилган китоб эканлиги маълум. У
ўз даврида бутун Европани ҳайратга солгани ҳам бежиз эмас.
ХХ аср охирлари ва ХХI аср бошига келиб Ғарб олимлари айнан ана шу
мавзуга алоҳида аҳамият қарата бошладилар. Немис олими Х.Ф.Зенгернинг
“Strategeme. Band 1.” (“Стратегемалар. 1 жилд”, 1999 йил), “Strategeme.Band 2.”
(“Стратегемалар. Хитойча яшаш ва омон қолиш санъати”, 2 жилд, 2004 йил) ҳамда
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инглиз файласуфи Р.Гриннинг “The 48 Laws of Power” (“Ҳукмдорликнинг 48
қоидаси”, 1998 йил) ва “The 33 strategies of War” (“Урушнинг 33 стратегияси”, 2006
йил) асарларининг айнан икки аср оралиғида пайдо бўлгани ҳам бунинг яққол
исботидир.
Ушбу асарларда стратегемалар назарияси ва амалиёти, шаклланиши ва
аҳамияти, уларнинг пайдо бўлишига оид маълумотлар берилади, классификация
қилинади. Ана шуларни назарда тутган ҳолда, немис олими Х.Ф.Зенгер ва инглиз
файласуфи Р. Грин ушбу атамани истеъмолга олиб кирган ва бу борадаги
стратегемалар назариясининг асосий тушунча ва тамойилларини тавсифлаб берган
етук мутахассислар ҳисобланади.
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